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ABSTRAKT
Në këtë temë diplome trajtohen sfidat e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme. Në fillim kemi
një shqyrtim të literaturës ku shpjegohen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në këtë punim
janë të paraqitura problemet që kompanitë kosovare por edhe më gjerë hasin gjatë zhvillimit
të bizneseve të reja, gjithashtu në bazë të hulumtimeve primare dhe atyre sekondare dhe
përdorimin e metodës së pyetësorit tregojnë së cilat janë sfidat me të mëdha qe ballafaqohet
një startup në Kosovë dhe me gjerë. Në fund të këtij punimi do të mësojmë së si i kanë
përballuar pronaret e biznesit këto sfida dhe cila ka qenë rruga që kanë zgjedhur për ti
zgjidhur ato.
Po ashtu për mbledhjen e të dhënave rreth sfidave te ndërmarrjeve në Kosovë, janë mbajtur
intervista me pronarë të bizneseve të ndryshme, sfidat dhe problemet kryesore të bizneseve
janë paraqitur në një tabelë më poshtë. Intervistat janë mbajtur me mbi 100 biznese lokale në
Kosovë, bizneset i takojnë industrive të ndryshme siç janë, telekomunikimi, teknologjia
informative, shërbime financiare, konsulentë, shërbime mediale, arkitekturë dhe material
ndërtimore, monitorimi i mediave, farmaceutikë etj. Në intervistat që janë kryer me bizneset
janë gjetur disa nga sfidat dhe barrierat kryesore që i kanë pothuajse çdo biznes që operon në
tregun e Kosovës.
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1. HYRJE
“Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) janë motori i ekonomisë së një vendi. Ato janë
një burim esencial i vendeve të punës, kanë aftësinë të krijojnë dhe të sjellin një frymë
sipërmarrëse dhe janë kështu vendimtare për nxitjen e konkurrencës dhe punësimit. “Gunter
Verheugen – Anëtarë i komisionit evropian

Sipas komisionit evropian hapi i parë për tu kualifikuar si NVM është që një subjekt të
konsiderohet si ndërmarrje. Bazuar në definicionin e ri1 ndërmarrja është: “Çdo subjekt i
angazhuar në një veprimtari ekonomike, pavarësisht nga forma e tij ligjore”.
Tabela 1. Bashkimit Evropian i klasifikon NVM sipas numri të punëtorëve
0 - 9 Mikro Ndërmarrjet
10 – 49 Ndërmarrjet e Vogla
50 - 250 Ndërmarrjet e Mesme
250+ Ndërmarrjet e Mëdha
Burimi: Bashkimi Evropian, 2012

Tabela 2. Bashkimit Evropian i klasifikon NVM sipas qarkullimit
Mikro Ndërmarrjet ≤ 2 Milion
Ndërmarrjet e Vogla ≤ 10 Milion
Ndërmarrjet e Mesme ≤ 50 Milion
Burimi: Bashkimi Evropian, 2012

Ndërmarrjet ne Kosovë hasin në shumë sfida dhe probleme që shpesh herë detyrojnë bizneset
që të përfundojnë aktivitetin e tyre pasi që nuk arrijnë që të krijojnë zgjedhje për këtë
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Me 6 Maj 2003 komisioni evropian miratoj një rekomandim të ri në lidhje me përkufizimin të përbashkët të
unifikuar për NVM-te në mënyrë që të marrë parasysh zhvillimet ekonomike. Kjo hyri në fuqi në janar 2005
dhe do te aplikohet për të gjitha politikat, programet dhe masat që komisioni evropian merr për NVM-të
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problem, ky hulumtim është ndërtuar duke kontaktuar me pronarë të bizneseve të ndryshme
dhe duke i lejuar ata që të shpjegojnë problemet e tyre dhe sfidat që ata kanë pasur gjatë jetës
së kompanisë së tyre.
Në pjesën më të madhe të shekullit XIX dhe XX, korporatat e mëdha konsideroheshin si
forcë prioritare dhe udhëheqëse e progresit ekonomik dhe teknologjik. Shumë kompani të
mëdha dominonin hulumtimin dhe zhvillimin (H&ZH) dhe futjen në përdorim të
inovacioneve dhe u sprovuan me përmirësimet e mëdha në efiçiencën e prodhimit. Përdorimi
i ekonomisë së shkallës u konsiderua të jetë forcë shtytëse e zhvillimit ekonomik (Klapper et
al., 2002). Schumpeter (1942) në studimet e tij ka deklaruar se: “Ajo çka ne duhet të pranojmë
është se ndërmarrjet e vogla do të bëhen motorët më të fuqishëm të progresit”. Deri në këtë
kohë kontributi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) ishte i vogël, prandaj
ekonomistët e konsideruan këtë sektor si më pak të rëndësishëm.

Sidoqoftë në fillim të viteve 1970-ta, kompanitë e mëdha prodhuese në industritë kyçe filluan
të humbin konkurrencën dhe si pasojë një numër i rëndësishëm i studimeve empirike filluan
te dokumentojnë rolin kritik të NVM-ve. Për shembull, Acs (1984) argumenton se firmat e
reja dhe te vogla hynë në sektor si “agjenci të ndryshimit”. Studimet, duke përdorur matjen
direkt te aktivitetit inventiv siç është matja e produkteve të reja dhe proceseve-zëvendësuan
matjen e vjetër (si H&ZH) dhe treguan se aktiviteti inventiv u paraqit nga firmat e vogla dhe
jo nga firmat e mëdha që e kishin për detyrë (Acs dhe Audrestsch, 1988 dhe 1990).
NVM-të luajnë një rol të rëndësishëm në krijimin e vendeve të punës dhe japin kontribut
domethënës në rritjen ekonomike në ekonomitë e zhvilluara dhe në zhvillim. Si rezultat
krijimi i një sektori dinamik të NVM-ve zë vend të rëndësishëm në programet e zhvillimit
ekonomik, praktikisht në të gjitha vendet e botës.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në një botë ku dominon një konkurrencë e fortë, ku aktoret e kësaj ekonomie ndryshojnë
rregullat çdo dite, detyrojnë bizneset të ndryshojnë mënyrat e veprimit dhe përformancës së
tyre ekonomike, mbajtja e resurseve teknologjike është bërë e detyrueshme në krijimin e një
vendi strategjik për kompanitë e vogla dhe të mesme. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë
shtylla kurrizore e ekonomisë, e ekonomisë së një vendi por edhe ekonomisë botërore, dhe
ato duhet tu përgjigjen ndryshimeve në biznes, dhe të ofrojnë të mira, shërbime dhe produkte
konkurruese duke ju përshtatur kualiteti botëror. Ky punim ka për qellim të shqyrtoj sfidat
dhe rëndësinë e NVM-ve në ekonominë e një vendi.
Ndërmarrjet janë mënyrë e organizimit të një ose më shumë personave që përformojnë një
aktivitet ekonomik, duke përdorur materiale dhe shërbime për të pasur një profit (Roman,
2010). Po ashtu vërejmë disa kuptime të ndryshme të nocionit NVM.
Tabela 3. Qasje të ndryshme të nocionit të NVM-ve
Duke përdorur definicioni
Një Dimensional

NVM për njedimensional
nënkuptojmë

numrin

e

punëtore qe ka një biznes.

Numri i Indikatorëve të

Duke përdorur definicioni

përdorur për te identifikuar

NVM për Multidimensional

NVM-të
Multidimensional

nënkuptojmë

numrin

e

punëtoreve,

qarkullimin

vjetore te biznesit, kapitalin
etj.
Burimi. Nicolescu, Ovidiu; Nicolescu, Ciprian, 2008

Me specifik, NVM definohen duke përdorur numrin e punëtorëve, duke mos marrë parasysh
industrisë që i takojnë, formës së organizimit, fitimin e kompanisë, dhe qarkullimit të tyre.
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Edhe pse numri i punëtorëve është një karakteristike e rëndësishme, që ofron një përshkrim
të qartë dhe një krahasim të lehte mes kompanive, unë do të isha mbështetës më i madh i
krahasimit multidimensional që shfaqin kompanitë si një sistem kompleks.
Nëse marrim një shembull të thjeshtë kompania Coca Cola numëron rreth 140.000 punëtor
dhe gjeneron një neto profit prej 7 miliardë dollar, ndërsa kompania Facebook numëron rreth
10.000 punëtore dhe gjeneron rreth 2 miliardë dollarë profit. Pra Facebook ka rreth 13 herë
më pak punëtorë dhe gjeneron 3 herë më pak profit se Coca cola, kjo na bën të kuptojmë se
numri i punëtorëve nuk është i vetmi faktorë që duhet të merret parasysh kur vlerësojmë se a
i përket një kompani nocionit te NVM apo jo.

Ne një studim të fundit (European Commision, 2012) thotë se faktorët që më së shumti
përdoren në klasifikimin e NVM-ve janë numri i punëtorëve, qarkullimi vjetor, dhe bilanci
aktiv, përveç këtyre ka edhe disa faktorë që përdoren që janë me pak të vlefshëm.

2.1

NVM – Motori i ekonomisë moderne

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme konsiderohen si shtylla e një ekonomie, pavarësisht nëse
i referohemi një vendi ose ekonomisë globale. Këto kompani janë një burimi esencial i rritjes
ekonomike, dinamizmit dhe fleksibilitetin ne vendet e industrializuara dhe në vendet në
zhvillim. Argumenti kryesor është se këto biznese përbejnë numrin dominues të organizatave
biznesore, duke prezantuar 95 – 99% të të gjitha kompanive. Duke u bazuar në Organizatën
për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), NVM prezantojnë më shumë se 95% të
bizneseve dhe 60 – 70% të vendeve të punës.
Ndërmarrjet e vogla janë shumë të rëndësishme për promovimin e konkurrencës dhe sjellin
produkte dhe teknika të reja në treg. NVM rrisin produktivitetin e tyre më se shumti prej
financimit. Investimet sjellin akses tek teknologjitë dhe ndihmojnë në rritjen e biznesit, duke
siguruar konkurrencën e biznesit. Është mirë të thuhet se përformanca dhe zhvillimi i një
vendi varet nga ambienti që i krijohet NVM-ve, që sigurojnë produkte dhe shërbime
kualitative me çmime më të lira.
Ne 132 vende, ka rreth 125 milion NVM. Nga këto, 89 milion janë nga vendet në zhvillim.
4

Figura 1. SMEs density around the globe
Burimi: Kushnir, Mirmulstein & Ramalho, 2010

Në mesatare janë 31 mikro biznese për 1000 banorë në botë. Ka vende ku mesatarja është
më e lartë si Brunei me 122 kompani për 1000 banorë, Kosova ka rreth 30 mikro biznese për
1000 banorë. Vendet me të ardhura më të larta për kokë banorë kanë tendencë të kenë një
numër më të lartë të kompanive për koke banorin.
NVM-te janë kontribuesit më të mëdhenj në fushën e punësimit. Një studim (Maghana, 2011)
i bërë me 47745 firma nga 99 vende nga viti 2006-2010 vërteton se. Në mesatare firmat me
nga 5 – 250 punëtorë përbëjnë 66.76% të vendeve aktive të punës në një vend. Duhet të ceket
se ky studim nuk merr për bazë mikro bizneset që kanë deri në 5 punëtor. Po ashtu duhet të
ceket se NVM janë krijuesit më të mëdhenj të punës, këto gjenerojnë rreth 86% te vendeve
te reja të punës në një vend.
Në pjesën më të madhe të shekullit XIX dhe XX, korporatat e mëdha konsideroheshin si
forcë prioritare dhe udhëheqëse e progresit ekonomik dhe teknologjik. Shumë kompani të
mëdha dominonin hulumtimin dhe zhvillimin (H&ZH) dhe futjen në përdorim të
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inovacioneve dhe u sprovuan me përmirësimet e mëdha në efiqiencën e prodhimit. Përdorimi
i ekonomisë së shkallës u konsiderua të jetë forcë shtytëse e zhvillimit ekonomik (Klapper et
al., 2002). (Schumpeter 1942) në studimet e tij ka deklaruar se: “Ajo çka ne duhet të pranojmë
është se ndërmarrjet e vogla do të bëhen motorët më të fuqishëm të progresit”. Deri në këtë
kohë kontributi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) ishte i vogël, prandaj
ekonomistët e konsideruan këtë sektor si më pak të rëndësishëm.
Sidoqoftë në fillim të viteve 1970-ta, kompanitë e mëdha prodhuese në industritë kyçe filluan
të humbin konkurrencën dhe si pasojë një numër i rëndësishëm i studimeve empirike filluan
te dokumentojnë rolin kritik të NVM-ve. Për shembull, Acs (1984) argumenton se firmat e
reja dhe të vogla hynë në sektor si “agjenci të ndryshimit”. Studimet, duke përdorur matjen
direkte të aktivitetit inovativ siç është matja e produkteve të reja dhe proceseve-zëvendësuan
matjen e vjetër (si H&ZH) dhe treguan se aktiviteti inovativ u paraqit nga firmat e vogla dhe
jo nga firmat e mëdha që e kishin për detyrë (Acs dhe Audrestsch, 1988 dhe 1990).
NVM-të luajnë një rol të rëndësishëm në krijimin e vendeve të punës dhe japin kontribut
domethënës në rritjen ekonomike në ekonomitë e zhvilluara dhe në zhvillim. Si rezultat
krijimi i një sektori dinamik të NVM-ve zë vend të rëndësishëm në programet e zhvillimit
ekonomik, praktikisht në të gjitha vendet e botës

2.1.1 Inovacion

Është pjesa më e rëndësishme e një biznesi, nuk do të kishte nevojë për kompani të re nëse
produkti final që ofrohet nuk ndryshon aspak nga produkti i mëhershëm. Inovacioni i
ndihmon kompanitë që të ofrojnë një produkt më të lirë, me kualitativ, më të shpejt për
klientët dhe konsumatorët e atij produkti/shërbimi.

Inovacioni mund të definohet si e gjithë shkenca, organizimi, shfrytëzimi i resurseve
teknologjike, financiare që të krijohet dhe shpërndahet një produkt i ri ose një proces i ri. Ky
punim fokusohet në inovacionin në kompani, për këtë hulumtim është përdorur Modeli i
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Inovacionit Zingjirë (Kline dhe Rosenberg, 1986) që prezanton procesin në zhvillimin e
inovacionit.

Figura 2. Modeli i Inovacionit Zingjir
Burimi: Kline dhe Rosenberg, 1986

Ky model përshkruan 5 rrugë të procesit të inovacionit: zingjiri qendror i inovacionit që fillon
me zbulimin, prodhimin e një dizajni, bazuar në nevojat e tregut që më vonë zhvillohet,
prodhohet dhe distribuohet. Ky proces përfshinë edhe feedback-un që ndikon në hapat, i
përmbledhur nga sinjalet e tregut dhe përdoruesve, nevojat e tyre. Dy pjesët tjera të zingjirit
përfshijnë rastet e veçanta ku zbulimet e reja shkencore ndihmojnë në një inovacion radikal2.
Në ketë model “tërheqja e tregut” dhe “shtyrja e teknologjisë” janë të varura në mes vete.

2

Ky model konsideron se nuk ekziston një lidhje mes inovacionit dhe shkencës ne fillim te zbulimeve te reja
(Kline dhe Rosenber, f. 291)
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Kërkesa e tregut mund të përmbushet vetëm nëse ekziston njohuria e duhur dhe teknologjia
për të përmbushur atë kërkese, dhe një zbulim jeton vetëm nëse ka një treg për atë.
Adam Smith ne librin “Wealth of Nations” (1937) thotë se inovacioni kërkon investimin e
parasë si një aktivitet i rëndësishëm ekonomik për përfitim. Schumpeter po ashtu bën një
dallim mes inovatorit dhe entrepreneur. Ky i fundit definohet si një qe provon te përmbushë
nevojat momentale te tregut dhe krijon mënyra të reja të të bërit të një pune më mirë për
përfitime te mëdha.
Inovacioni është shumë konkurrues dhe firmat e vogla janë në pozicion më te mirë për të
sjellë inovacione te reja. NVM kanë treguar se janë më efikase në përdorimin e kapitalit dhe
fuqisë punëtore (Acs and Audretsch, 1991).
Ndërmarrjet e reja në Kosovë përballen me shumë sfida dhe vështirësi gjatë jetës së tyre.
një numër i madh i bizneseve nuk i mbijetojnë këtyre sfidave. Gjatë vitit 2015 u hapen
9833 biznese të reja ndërsa u shuan 2205 biznese.

Figura 3. Grafi i bizneseve të reja dhe të mbyllura
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Burimi: Agjencia e Statistikave te Kosovës, 2016

Në Raportin e Progresit të KE-së për Kosovën janë identifikuar tri barriera kryesore më të
cilat përballen bizneset në Kosovë. Barriera e parë ka të bëj me furnizim jo të qëndrueshëm
me energji elektrike dhe me ujë të cilat janë posaçërisht serioze për NVM-të prodhuese.
Gjithashtu, si një prej barrierave kryesore për zhvillim të shpejtë të NVM-ve është caktuar
edhe qasja e kufizuar në financa. Barriera e tretë është sundimi i pamjaftueshëm i ligjit, i cili
ka ndikim te të gjithë qytetarët e Kosovës.
99% e bizneseve në Kosovë janë mikro biznese që kanë një 1 – 9 të punësuar. Pra shumica e
bizneseve i përkasin kategorisë së NVM, që e bëjnë këtë kategori të bizneseve më të
rëndësishmen në Kosovë dhe që duhet ti kushtohet vëmendja më e madhe që të përmirësohet
ambienti i biznesit për ta.

Duke u bazuar në të dhënat që na siguroi kompania DyGur qe është platforme e bizneseve
në Kosovë dhe që ka një data basë prej të gjitha bizneseve të regjistruara në Kosovë mund të
shohim numrin e bizneseve sipas qarkullimeve të tyre.
Tabela 4. Bizneset sipas qarkullimit vjetor
Biznese të Mëdha

Mbi 4M

232

Biznese të Mesme

2M – 4M

370

Biznese të Vogla

50.000 – 2 Milion

6049

Mikro Biznese

0 – 50.000

61268

Biznese Pasive

51,778
Burimi: DyGur, 2015

Siç shohim nga tabela më lartë Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme përfaqësojnë mbi 99% të
bizneseve në Kosovë, kurse ndërmarrjet e mëdha përfaqësojnë 0.0035% të bizneseve në
Kosovë. Sipas të dhënave nga Trusti pensional i Kosovës, Kosova ka mbi 500.000 kontribues
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në vitin 2016, ku ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe mikro bizneset kanë numrin më të
madh të të punësuarve.
Përveç sfidave që kanë bizneset fillestare në Kosovë, ato e kanë parë të përmirësohet të bërit
biznes gjate vite të fundit. Sipas raportit të Bankës Botërore “Doing Business” Kosova është
përmirësuar në radhitjen e të bërit biznes. në vitin 2011 Kosova radhitej në vendin 119 prej
183 vendeve, ndërsa në vitin 2016 Kosova radhitet në vendin e 66.

Gjërat që ndryshoj Kosova që e ngritën atë më lartë në listën e të bërit biznes.
2010 – Kosova zbriti taksat e kompanive, duke u bërë kështu më pak e kushtueshme për to.
2013 – Kosova largon kapitalin minimal për investim, si dhe taksen për hapjen e biznesit.
Kosova forcon ligjin për investitorët e huaj duke bërë kështu të mundshme që
investitorët të kërkojnë përgjegjësi me ligj nga drejtoret e kompanive që janë aksionar
2014 – Kosova bëri më të lehtë transferimin e pronave duke prezantuar një sistem të ri të
noterisë. Kosova krijoi një one stop shop për inkorporimin e kompanive.
2015 – Kosova krijon një sistem për forcimin e kontratave duke prezantuar një sistem të ri
me përmbarues privat.
2016 – Kosova lehtëson pagesat e taksave duke eliminuar taksen vjetore të bizneseve.

2.2

Sfidat e NVM-ve në Kosovë

Më poshtë janë të radhitura disa nga sfidat e bizneseve që pronaret e bizneseve të ndryshme
kanë hasur në Kosovë.

2.2.1 Mungesa e legjislacioneve përkatëse

Sipas raportit të Progresit të KE-së për Kosovën, një prej tri barrierave për bizneset e Kosovës
është identifikuar edhe sundimi i pamjaftueshëm i ligjit, i cili ka ndikim te të gjithë qytetaret
e Kosovës.
Mungesa e ligjit të punës, për shembull, u lejon ndërmarrjeve të jenë shumë fleksibil për sa
u përket punëtorëve, prandaj dhe Kosova radhitet ndër top vendet e 50-ta për sa i përket
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lehtësirave për punësim dhe shkëputje të kontratës, e cila shikuar në aspektin e punëtoreve le
atë te pambrojtur.
“Mendoj që më së pari kemi të bëjmë me mungesë të lexuesve, unë besoj që mbi 90% e
ndërmarrësve të NVM-ve nuk ulen para së të hapin një firmë, për të lexuar mbi legjislacionin,
pastaj patjetër ka pak firma profesionale që mund të mbështesin prapa me këshillim mbi
çështjet juridike, financiare etj.” – Zt. Korab Zhuja, CEO, PrimeDB

2.2.2 Korrupsioni dhe forma tjera të padrejtësive ndaj NVM-ve

Korrupsioni në biznes është një shqetësim global që përfshinë edhe shtetet e zhvilluara edhe
ato në zhvillim. Korrupsioni bëhet për shkaqe nga më të ndryshmet duke nisur nga nevoja
deri tek synimi i sëmure për të pasur sa më shumë.
Sipas sondazhit mbi korrupsionin në biznes, të kryer në gjithë botën gjate vitit 2011 nga
organizata Gallup thuhet që rreth dy në tre të rritur në mbarë botën besojnë së korrupsioni
është i përhapur në bizneset e vendeve të tyre. Ky besim është relativisht i zakonshëm kudo
në bote – duke filluar nga 60% në SHBA dhe Kanada, e deri në 76% në Afrikën subsahariane, por tenton të jetë më i lartë në rajonet me të ardhura më të ulëta. Perceptimi për
korrupsionin në bizneset në Kosove, sipas këtij sondazhi është 84% në vitin 2007 dhe 69%
në vitin 2008.

Figura 4. Shpërndarja e Korrupsionit ne Organet Shtetërore
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Burimi: Poll, 2008
Gjithsesi duhet cekur së vendet në zhvillim, si Kosova, e vuajnë më tepër korrupsionin për
arsye së pengon zhvillimin financiar dhe investimet e huaja dhe nxitjen e pabarazisë në të
ardhura.
“Kosova përballet me korrupsion të konsiderueshëm, duke përfshirë si korrupsionin politik
të nivelit të lartë, ashtu edhe shumëllojshmërinë e ‘ryshfeteve të vogla’ në funksionimin e
përditshëm të shoqërisë” Armend Mazreku, studiues në OJQ e Kosovës FOL
Sipas International Transperancy Kosova në vitin 2012 është renditur e 105 në indeksin e
korrupsionin ndërsa në vitin 2015 është renditur e 103 në indeks. Këtu shohim progresin
shumë të vogël që ka bërë Kosova në zhdukjen e korrupsionit.

2.2.3 Qasja në Prokurimin Publik

Shpenzimet kapitale qeveritare janë një ndër burimet kryesore të të ardhurave për kompani.
Mesatarisht gjatë një vitit qeveria e Kosovës shpenzon mbi 500 milion euro në blerje të
produkteve dhe shërbimeve dhe në punë të ndryshme nga kompanitë në Kosovë.
Sipas të dhënave të siguruara nga platforma DyGur, shohim shumë keqpërdorim edhe në
prokurimin publik në Kosovë. Nga gjithsej 5300 tender të fituar gjatë vitit 2015, rreth 2000
prej tyre nuk janë publikuar asnjëherë në webfaqen e KRPP ose në gazeta apo website të
institucioneve përkatëse. Pra rreth 2000 tender janë fituar duke komunikuar personalisht
autoriteti kontraktues me bizneset dhe duke kërkuar oferta nga ta. Shumë prej këtyre
tenderëve kalojnë shifrën 2000 euro që e bënë të obligueshme publikimin e tenderit në një
medium, qoftë gazetë apo portal.
Gjatë intervistës me Arbër Canhasi3, patëm rastin të dëgjojmë për disa probleme që hasin
kompanitë të cilat merren me prokurim publik. Kompania Asixon kishte fituar një tender
sepse kishte ofruar çmimin më të ulet për atë tender, por tenderi ishte i destinuar për kompani
tjetër. Kompania ka hasur në shumë probleme si mospranimi i punës nga institucioni,

3

Arbër Canhasi, CEO, Asixon Company
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kërkesat shtesë të panevojshme, mos nënshkrimi i dokumenteve dhe vonesat e ndryshme në
kohe. Të gjitha këto probleme i ka hasur kompania vetëm së “është përzier në punë të huaj”
siç e quan ai.

2.2.4 Mungesa e personave të kualifikuar

Gjatë shumë intervistave me biznese që janë bërë, gjetja e personave të kualifikuar është një
ndër problemet më të mëdha për bizneset në Kosovë.
Ju mund të publikoni një punë në telegraf edhe brenda ditës të pranoni mbi 500 aplikime për
punë, nga këto 500 aplikime 450 prej tyre nuk shkruajnë as edhe një fjale në email vetëm e
bashkëngjisin CV e tyre. 30 prej tyre harrojnë ta bashkëngjisin CV e tyre në email. 2 prej
tyre pyesin nëse mund të punojnë nga shtëpia. Kosova është duke u përballur me një numër
shumë të madh të të rinjve qe nuk mund ti përdorësh për asnjë gjë edhe shumica prej tyre
janë të “Shkolluar” - Armend Osaj4
Portal Pune, është një portal i cili posedon CV për mbi 30.000 persona në Kosovë. Pozita më
e vështire që mund të gjesh punëtorë është pastrues dhe kuzhinier – Ardit Krasniqi5. Sipas z.
Krasniqi punëkërkuesit kosovar po mbajnë standard shumë të lart në lidhje me punët që ata
po i kërkojnë edhe vet ata nëse arrijnë të kenë një pune që ata po kërkojnë nuk do të jenë në
gjendje të për formojnë suksesshëm.
Praktika është faza me e rëndësishme që punëkërkuesit kanë. Është faza kur ata duhet të
shfaqin aftësitë e tyre në punë. Duhet të ofrojnë më shumë së që u kërkohet nga punëdhënësi.
Fatkeqësisht ndodh e kundërta, praktikantet nuk ofrojnë më të mirën e tyre, shoqërohen
shumë me stafin aktual dhe humbin kohën që duhet të kalojnë në punë, dhe brengosen me
shumë për përmbushjen e kërkesave të tyre së sa për mundësinë që të ofrojnë më shumë për
atë kompani dhe të sigurojnë vendin e tyre për kohë më të gjatë së praktika. Shume prej
punëkërkuesve që aplikojnë në punë kanë shumë praktika të kryera që reflekton keq pasiqë

4
5

Armend Osaj, CEO, Accounting, Consulting and Auditing
Ardit Krasniqi, CEO, Portal Pune
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asnjë nga ato kompani nuk kanë shfaqë interes që ti punësojnë ata. Kjo ka qenë eksperienca
e kompanisë DyGur që operon në Prishtinë.

2.2.5 Mungesa e ideve të reja dhe iniciativave ndërmarrëse nga ana e NVM-ve
“E ardhmja ekonomike e një organizate varet nga aftësia e saj për të krijuar pasuri duke nxitur
risi, kreativitet dhe sipërmarrje. “ – Linda Naiman
NVM-të në Kosovë duket sikur priren për të qëndruar në zonën e rehatshme duke hapur
biznese që shesin produkte apo shërbime që tashmë ekzistojnë në treg. Mund të vërehet, sipas
sondazheve të ndryshme, që bizneset në Kosovë u mungon kreativiteti apo ndoshta kuraja
për të sjellë diçka të re. Nuk mund as të fajësohen për këtë, duke marrë parasysh që futja në
treg dhe pranimi është një sfide në vete dhe mund të marrë disa muaj, nëse jo disa vite, që
njerëzit ta pranojnë produktin e ri dhe ta bëjnë pjesë të jetës së tyre.
“Kryesisht në Kosovë ka pak iniciativa të cilat sjellin ide të reja … kryesisht iniciativat janë
mbi idetë të cilat janë të qëndrueshme, si ndërtimi i një banese. Megjithatë mënyra dhe
trajtimi i procesit është i vjetër. Ka shumë pak potencial të ndërmarrësve të cilët tentojnë më
i thjeshtësu proceset e prodhimit, me i përmirësu ato, me gjete solucione dhe zgjidhje të
problemeve pa pasur nevojë importi për produktet/shërbimet nga jashtë.” – Shton Zt. Korab
Zhuja, PrimeDB.

2.2.6 Mundësitë e zgjerimit në treg dhe për të eksportuar produktet

Mundësitë e shtrirjes dhe zgjerimit të plasimit të produkteve dhe shërbimeve në tregun
vendor, mundësitë e qasjes në tregjet e vendeve fqinje, rritja e kapaciteteve të NVM-ve dhe
inkurajimi i tyre për të kaluar dhe në tregjet ndërkombëtare – eksport, të gjitha këto janë
dëshira të secilit ndërmarrës dhe secilës ndërmarrje, qofte ajo e vogël apo e mesme, në
Kosovë.
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Si ekonomi e vogël, pa dalje në det, e ardhmja e Kosovës varet në mënyrë kritike nga aftësia
e saj për të hapur kufijtë dhe për të përfituar nga tregtia ndërkombëtare. Kosova duke u bazuar
në infrastrukturë ka përparuar duke u lidhur me Shqipërinë, së shpejti do të lidhet edhe me
Maqedoninë, duke e lehtësuar punën e bizneseve. Por Kosova mbetet mbrapa duke favorizuar
produktet vendore, konkurrenca e fortë nga jashtë ka mundësi që të sjell produkte në Kosovë
me çmime shumë më të lira sesa produktet e prodhuara në vendin tonë.

2.2.7 Evazioni Fiskal

Evazioni fiskal është një tjetër problem që haset nga bizneset në Kosovë, evazioni fiskal është
cilësuar si problem më i madh i bizneseve. Ky raport konstaton së 36% e punëtorëve në
biznese nuk deklarohen si të tille, rasti më ekstrem është në sektorin e bujqësisë ku 70% e
punëtorëve nuk janë të deklaruar si të tillë. Evazion fiskal hasim edhe në paraqitjen e shitjeve
nga bizneset. Shumë biznese në Kosovë nuk lëshojnë kupon fiskal, këto shitje nuk deklarohen
fare nga bizneset duke bërë që tatimet që këto biznese paguajnë të jenë shumë më të vogla së
tatimet që ata realisht duhet të paguajnë.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në nivelin e firmave, të dhënat mbi ecurinë e inovacionit të kompanive të Kosovës janë të
rralla. Në sondazhet e zhvilluara për këtë raport, rezultatet tregojnë se inovacioni në biznese
ka tendencë të jetë nxitur nga presionet e jashtme konkurruese dhe kërkesat e konsumatorëve.
Shumë firma përballen me pengesa financiare për inovacion, ndërkohë që një numër i vogël
e arrijnë këtë përkundër pengesave.
Sfida më e frikshme ekonomike e Kosovës, megjithatë, është shkalla e papunësisë prej 45%,
më e larta në rajonin e Evropës Juglindore. Kjo është përkeqësuar me pothuajse 25-35.000
individë të rinj të cilët kanë hyrë në tregun e punës çdo vit ku vetëm një pjesë të vogël e të
diplomuarve janë punësuar; duke rezultuar në papunësinë e të rinjve e cila vlerësohet të jetë
më e larta në Evropë, afër 73%. Kërcënimet në sistemin e inovacionit janë të trefishta: së
pari, është se ata më të mirët dhe të zgjuarit largohen krejtësisht nga Kosova, së dyti, se
aftësitë e të diplomuarve të mëhershëm vjetërsohen si pasojë e mos përdorimit dhe së treti,
sistemi arsimor nuk është duke prodhuar të diplomuar me aftësitë e nevojshme në sektorin
privat.
Në një interviste me pronarin e biznesit DyGur sh.p.k z. Armend Osaj kemi diskutuar se sa i
vështire është krijimi i inovacionit ne Kosovë. Me poshtë do të përshkruajmë bisedën me
z.Osaj.
Armend Osaj “DyGur ka filluar operimin ne vitin 2014, ne kemi hyrë në treg me një produkt
inovativ, shërbime online ndaj bizneseve në Kosovë, këto shërbime përfshijnë kërkimin e
bizneseve, historinë e bizneseve, projektet që bizneset kanë përfunduar, vegla të ndryshme
për menaxhim dhe informimin e kompanive. Sfida jonë kryesore ka qenë gjetja e stafit dhe
personave të kualifikuar që të udhëheqin këtë biznes përpara. Ne kemi rekrutuar për mbi 20
student të diplomuar të fakulteteve të Kosovës. Në përgjithësi ne kemi vërejtur se punëtorët
nuk kanë shumë ambicie për jetën e tyre, kanë një pasivitet që nuk do ti qojë larg. Po ashtu
ata nuk kanë aftësitë si dhe vullnet për zhvillimin e aftësive që ju duhen në biznes. Nëse
flasim për tregun, ne jemi shumë pak të kënaqur me reagimin e tregut në lidhje me shërbimet
tona. Nëse ju bëni tregti ju nuk do të keni shumë probleme, por nëse krijoni një zgjedhje të
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re për bizneset atëherë edhe pse shërbimi juaj ju lehtëson punën, bizneset në Kosovë nuk janë
të interesuar për zhvillim dhe strukturim të mirë të kompanive të tyre, atyre ju pëlqejnë
metodat e vjetra se si kanë bërë biznes, dhe pronarët mundohen që çdo gjë ta kryejnë vete,
ndoshta se mungon besimi ne delegimin e punëve të tyre”.

Sfidat e Bizneseve

25%
40%

Prirja per zhvillim dhe testim
te sherbimeve inovatiove

Burimet Nerzore per te
Inovuar
Tregu jofitim prures
35%

Figura 5. Sfidat e Biznesit
Burimi: DyGur, 2015
Në një hulumtim me afro 100 biznese në Kosovë, këto të fundit kanë listuar 3 sfida që
bizneset që sjellin inovacion duhet të përballen. 1 – Tregu i Kosovës reziston metoda,
shërbime, dhe produkte për të cilat nuk kanë njohuri të mëhershme mbi to. 2 – Ata kanë
listuar gjetjen e personave kualitativ dhe efecient që do ti ndihmonin ata në ngritjen e një
biznesi “disrupter” që do të sjell produkte / shërbime te avancuara. 3 – Edhe nëse vini me një
ide që do ti shërbente bizneseve dhe konsumatorëve, potenciali që ju te arrini një numër të
madh të përdoruesve do të jetë shumë i vogle. Marrim prapë shembull kompaninë DyGur ata
kane lansuar një shërbim pa pagesë për personat që nuk kanë punë, çdo dite këta persona
pranojnë te gjitha ofertat për punë përmes emalit. Në një vend ku papunësia arrijnë 40%
vetëm 500 persona janë abonuar për të përdorur këtë shërbim, pa marre parasysh reklamimin,
kontaktet me universitetet që ka pas kompania DyGur.
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4. METODOLOGJIA
Në këtë kapitull paraqitet qasja hulumtuese, strategjia hulumtuese dhe procesimi i të dhënave
nga mbledhja e të dhënave deri të analiza e tyre.

Metodologjia e kërkimit përfshin mbledhjen e të dhënave relevante nga metoda të ndryshme
kërkimore dhe përpilimin e bazave të të dhënave në mënyrë që të analizohen të dhënat dhe
të arrihet ndërtim i duhur i projektit hulumtues. Qasjet hulumtuese klasifikohen në dy
kategori: kualitative dhe kuantitative.
Bazuar në pyetjen hulumtuese dhe rezultatin e pritur, është zgjedhur të përdoret metoda
kualitative si qasje hulumtuese. Metoda kualitative është zgjedhur sepse hulumtime dhe
studime të mëhershme vetëm pjesërisht kanë shpjeguar pyetjen hulumtuese dhe nuk ka dijeni
të mjaftueshme për kontekstin e problemit dhe njohuritë aktuale përfshijnë fenomene
komplekse që duhet të organizohen dhe të analizohen më tutje.
Strategjia hulumtuese është një rruge kritike për të kryer dhe sistematikisht eksploruar
kërkimin. Janë pesë lloje të metodave kualitative të hulumtimit, respektivisht eksperimenti,
pyetësori, analizat e arkivit, historia dhe rastet e studimit. Zgjedhja e metodës hulumtuese
bëhet varësisht nga kërkesat e ndryshme ose qëllimi i punimit hulumtues. Prandaj pas një
shqyrtimi holistik të strategjive dhe të kuptuarit të natyrës së rastit të studimit, ne e zgjodhëm
rastin e studimit, si strategjinë e duhur hulumtuese për këtë punim. Duke marrë parasysh
analizat e mëparshme, ne përdorëm disa raste të studimit
Metodat e mbledhjes së të dhënave për rastet e studimit përfshijnë:
Intervista dhe pyetësorët - Intervista është e semi-strukturuar, duhet të bëhet intervistimi i
respodentëve për të marrë opinione, shqetësime dhe njohuri për çështjen e caktuar. Intervista
është dizajnuar për të kuptuar problemet dhe sfidat në organizatat që janë caktuar si raste të
studimit, respektivisht në industritë ku ato operojnë. Janë intervistuar mbi 100 biznese me
bazë në Kosovë dhe prej intervistave janë nxjerre sfidat dhe problemet që hasin kompanitë
ne Kosovë, problemet ne zhvillimin e tyre, masat që ata marrin për zgjedhjen e këtyre
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problemeve. Bizneset që janë intervistuar i përkasin industrive te ndryshme si: teknologjia
informative, farmaceutika, ndërtimtari dhe infrastrukturë, shërbime financiare, arkitekture
dhe ingjinieri, printim dhe shërbime te marketingut, media etj. Disa nga bizneset që janë
intervistuar janë: DyGur, PrimeDB, ACA, Made-Kos, Meditech, Arhiko ing, Petrol
Company, Kosova Med, Trembelat, Blendi, Solar, Delfin LTD, Auto Sherreti, KEIS
Medical, Medical Group, Rexha sh.p.k, Tekniku, Inova, Arizona Partners etj.
Faktorët kryesor se pse janë marrë pikërisht këto kompani janë: ato janë më inovative, kanë
teknologji të avancuar, kanë numër më të madh të punëtorëve dhe përfshijnë një hapësire më
të madhe të operimit (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi).
Intervista përfshin mbledhjen e të dhënave nga përgjigjet e respodentëve, klasifikimin e të
dhënave, analizimin e tyre, krahasimin e rezultateve dhe në fund arritjen e konkluzioneve
kryesore që do të ndihmojnë në vërtetimin e hipotezës.
Intervistat janë bërë për një prejudhë prej 5 muajve, takimet kanë qenë me pronare te biznesit
dhe persona përgjegjës për operimin e bizneseve, intervistat kanë një kohëzgjatje mesatare
prej 15 min. Pas çdo interviste është bërë analizimi i përgjigjeve dhe interpretimi i tyre,
analizat e sfidave të biznesit janë paraqitur në grafe si dhe në formë tekstore përgjatë punimit.
Bazuar në kërkesat për të përmbushur qëllimin e këtij punimi, fillimisht duhen të dhëna të
qëndrueshme dhe të përgjithshme për të formuar kuadrin teorik duke përfshirë hipotezat dhe
gjithashtu të kuptuarit fillestar të bizneseve të studiuara. Dhe pastaj duhen prova kontekstuale
për të testuar kuadrin teorik. Të dhënat e mbledhura nga shqyrtimi i literaturës, intervista dhe
pyetësori do të ndihmojnë në arritjen e konkluzioneve.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1

Strategjia e Kosovës për Sfidat e NVM-ve në Kosovë

NVM-të në Kosovë përbëjnë hiq më pak së 99% të ndërmarrjeve

Për fat të keq, Kosova vuan nga mosbalancim i pagesave për arsye së importet dukshëm
tejkalojnë eksportet, dhe kjo është kryesisht për shkak së NVM-të në Kosovë nuk janë
konkurrente në tregjet ndërkombëtare dhe eksportet e Kosovës (që kryesisht përbëhen nga
metalet dhe mineralet bazë) prodhohen nga kompanitë e mëdha.
MTI dhe Qeveria e Kosovës kanë pranuar së në mënyre që të largohen pengesat për investime
të biznesit, që të ketë rritje dhe krijim të vendeve të reja të punës nevojiten më shumë
përpjekje në të gjitha nivelet e qeverisë dhe së thjeshtësimi i administratës është çelës për
promovimin e zhvillimit të sektorit të NVM-ve.
Si rrjedhojë, Qeveria e Kosovës ka hartuar një strategji në të cilën ka paraparë detajisht hapat
për të mbështetur NVM-të dhe për të lehtësuar rrugën e tyre drejt suksesit.
Duke përmendur, gjithsesi që nga viti 2008 (shpallja e Kosovës si shtet i pavarur) janë bërë
disa hapa për zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen NVM-të në Kosovë.
Një nga sfidat më të mëdha që i del para çdo NVM-je dikur gjatë ecurisë së vet, është
informaliteti. Për shkak të shkallës së lartë të korrupsionit ekzistues në tregjet e Kosovës, dhe
për shkak të konsiderimit të mënyrës së gabuar të të bërit të gjërave – si normale dhe të
pashmangshme – NVM-të në Kosovë sot bien pre e tregtisë joformale që përveç së dëmton
kulturën e një niveli të lartë të ndërmarrësisë dëmton ekonomikisht edhe shtetin.
Qeveria e Kosovës ka bërë tre hapa për të zbehur (për të mos thënë zhdukur) tregtinë
joformale të NVM-ve në Kosovë.
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Përmirësimi i mjedisit të biznesit për NVM-të në Kosovë, reforma tatimore (përmirësim i
zbatimit të tyre, zgjerimi i bazës tatimore dhe riorganizim më i madh dhe efikas i procesit të
arkëtimit të tatimeve kanë bërë që të rriten të hyrat tatimore, si shkak edhe i uljes së shkallës
tatimore nga 20% në 10%) dhe riorganizimi i arkëtimit të TVSH-së përmes shtimit të arkave
fiskale janë tre hapat që janë bërë me qëllimin e uljes së shkallës së informalitetit në sektorin
e NVM-ve dhe për të provuar përmirësimin e marrëdhënieve mes komunitetit të biznesit dhe
shtetit.
Strategjia e Qeverisë së Kosovës, me vizion strategjik: “NVM-të e Kosovës konkurrente në
nivel botëror “dhe me mision “përmirësimi i mjedisit të biznesit dhe kulturës së
ndërmarrësisë duke synuar dhe rritje e shpejtë të NVM-ve të qëndrueshme “, ka hartuar një
plan disa hapësh për përmirësimin e gjendjes së NVM-ve të shtetit të vet dhe po ashtu një
plan implementimi.
Do cekim shkurtimisht disa prej qëllimeve të kësaj strategjie, për të parë zgjidhje që kanë
paraparë për problemet me të përmendura në këtë punim.

Qëllimi Strategjik 1: Përforcimi i Kornizës Legjislative dhe Rregullative për Krijimin dhe
Zhvillimin e NVM-ve
Çka: 1. Krijimi i një mjedisi ku ndërmarrësit dhe bizneset familjare mund të lulëzojnë dhe
ku ndërmarrësia shpërblehet. 2. Të sigurohet që ndërmarrësit e sinqerte të cilët për një kohë
të shkurtër janë përballur me falimentim, të kenë shansin e dytë; 3. Dizajnimi i rregullave
sipas parimit “Mendimi të filloj për gjërat e vogla”; dhe 4. Lehtësimi i qasjes në NVM-ve në
“Financa dhe zhvillimi i një mjedisi ligjor dhe rregullativ që përkrahë kryerjen me kohe të
pagesave në transaksionet komerciale.
Si:
•

Thjeshtësimi i kornizës ekzistuese ligjore dhe rregullative (identifikimi i
zbrazëtirave të mbetura rregullative, krijimi i një kornize të mirë legjislative dhe
rregullative për NVM-të e sektorit privat, përmirësimi i qasjes në informata në
lidhje me ligjet dhe rregulloret).
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•

Përmirësimi i përkrahjes ndërministrore për implementimin e strategjisë për
NVM (inicimi dhe përforcimi i përpjekjeve ekzistuese për përmirësimin e
kapacitetit të Agjencisë për Mbështetjen e NVM-ve, përmirësimin e qasjes në
informata për ligjet dhe rregulloret që rregullojnë aktivitetet e biznesit.

•

Përmirësimi i lehtësimit të hapjes së bizneseve dhe përmirësimi i lehtësimit të
mbylljes së bizneseve) të ulen pengesat e hapjes së biznesit dhe në rast dështimi,
pengesat e mbylljes apo rifillimit të biznesit, duke njohur mirë rëndësinë e
lehtësimit të këtyre dy proceseve dhe ndikimit të tyre në rritjen e sektorit privat)

Qëllimi Strategjik 2: Promovimi dhe Zhvillimi i Kulturës së Ndërmarrësisë
Çka: Promovimi i avancimit të shkathtësive në NVM dhe të gjitha formave të inovacionit
Si:
•

Përforcimi i kulturës ndërmarrëse (zgjerimi i plan programit të ndërmarrësise në
shkolla fillore, qendra të aftësimit profesional, shkolla të mesme dhe në institucione
të arsimit të lartë; promovimi i tregimeve të suksesshme të ndërmarrjeve që
implementojnë programe të ndërmarrësise për të rinjtë, gratë dhe minoritetet:
promovimi dhe njohja e ndërmarrjeve më të suksesshme: dhe inkurajimi dhe rritja e
rrjetëzimit të bizneseve).

•

Stimulimi i kreativitetit dhe inovacionit & promovimi dhe rritja e
bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe bizneseve (rrite numrin e studenteve që
kryejnë praktike në NVM, të ndihmojë nxënësit dhe studentet që të zhvillohet si
qytetare të pavarur të cilët dinë si të ndërmarrin iniciativa dhe të bashkëpunojnë me
tjerët në zhvillimin e ideve të biznesit, promovoj kuptimin e ndërmarrësisë në radhët
e mësimdhënësve, ligjëruesve, profesorëve dhe akademikeve).

Qëllimi Strategjik 3: Përforcimi i konkurentshmërise vendore ndërkombëtare të NVM
Çka: Krijimi i një mjedisi ku ndërmarrësit dhe bizneset familjare mund të lulëzojnë dhe ku
shpërblehet ndërmarrësia: Ndihmon NVM-të për të përfituar më shumë nga mundësitë e
ofruara nga tregu i përbashkët: dhe inkurajimi dhe përkrahja e NVM-ve për të përfituar nga
rritja e tregjeve.
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Si:
•

Zhvillimi i një plani për zëvendësimin e importeve për të ndihmuar NVM-të që
të konkurrojnë në tregun e brendshëm & lehtësimi i qasjes së NVM-ve në tregjet
rajonale dhe në tregjet tjera të jashtme (Të promovohet nevoja e prodhuesve
vendor për zbatimin e standardeve të njëjta me ato që zbatohen për produktet e
importuara, sidomos në industrinë ushqimore në mënyrë që të aftësohen NVM-të për
konkurrencë me produktet ushqimore të importuara, thellimi i bashkëpunimit
ndërkufitar dhe partneriteteve rajonale të bizneseve, sigurimi i qasjes në Kosovës në
tregjet e vendeve fqinje)

•

Zhvillimi i shkathtësive Teknike, innovative dhe menaxheriale të NVM-ve në
harmoni me programin e EU për përkrahje të politikave lidhur me teknologjinë
e informacionit dhe komunikimit (të inkurajohet shfrytëzimi i teknologjive të reja,
shfrytëzimi i plote i komunikimit elektronik dhe zbatimi e e-biznesit, e-prokurimit
dhe prodhimit të asistuar nga kompjuterët, avancimi i shkathtësive menaxheriale të
pronarëve dhe menaxhereve të NVM-ve përmes programeve të trajnimit).

•

Futja në përdorim e standardeve ndërkombëtare dhe sistemeve e Menaxhimit
të cilesise në NVM (Duke qenë së ndërmarrjet konkurruese duhet të zbatojne
standardet ndërkombëtare – të inkurajohen NVM-të që të kuptojnë kualitetin si një
masë të konkurentshmërise së tyre)

Qëllimi Strategjik 4: Përforcimi i Institucioneve Përkrahëse të NVM-ve
Çka: Promovimi i avancimit të shkathtësive në NVM dhe të gjitha formave të inovacionit
Si:
•

Përmirësimi i kualifikimeve të konsulentëve individuale të bizneseve dhe
ofruesve të shërbimeve për biznese (krijimi i një sistemi të akreditimit për
konsulentët e OSHB-ve në mënyrë që bizneset e reja të cilat nuk njohin konsulentët
juridik, ekonomik nuk njohin kualifikimet e tyre apo njohuritë të ketë një liste të
specialisteve të akredituar ku të bazohet dhe shërbehet për nevojat e veta, gjithashtu
ndërtimi i një shoqate të konsulentëve është e domosdoshme që të shërbejë si një
subjekt i cili udhëzon ushtrimin e profesionit të konsulecës për bizneset në Kosovë)
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•

Përforcimi i Kapaciteteve dhe rritja e efektivitetit të AMNVM në koordinimin e
implementimit të strategjisë për NVM (Të bëhet koordinimi i projekteve të
donatorëve në lidhje me NVM-të për t’iu shmangur dyfishimin dhe humbjes së
financimit të donatorëve, gjë që do të jetë përgjegjësi shtesë e AMNVM, të sigurohet
implementimi i Strategjisë për zhvillimin e NVM-ve gjë që do të jete në përgjegjësinë
e MTI-ja përmes AMNVM-ve).
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Nëse gjërat nuk do ecnin me korrupsion, do guxoja të mendoj që për bizneset në Kosovë nuk
është problem me i madh konkurrenca sepse në fund të fundit, fiton me i forti, por çfarë quhet
“I Fortë” në tregun Kosovar?.
Nga i gjithë studimi i bërë lidhur me NVM-të ne pamë se roli i tyre në një ekonomi është i
padiskutueshëm. Ato konsiderohen edhe si shtylla kurrizore për zhvillimin e një vendi.
Mirëpo pavarësisht rëndësisë dhe dinamizmit të tyre, NVM-të përballën me sfida të mëdha
edhe shumë prej tyre shuhen çdo dite si arsye e barrierave dhe pamundësisë që inovacionet
e tyre të depërtojnë në tregun tonë.
Institucionet publike duhet të krijojnë kushte të cilat i mundësojnë kompanive që të
fokusohen në inovacione dhe të ecin përpara dhe të mos pengohen në punën e tyre, por të
fokusohen në punësimin e studentëve të kualifikuar që të arrijnë qëllimet e tyre.
Një problem i madh që hasin kompanitë në Kosovë është edhe të drejtat e pronësisë
intelektuale. Mbrojtja e pronësisë intelektuale, siç janë patentat dhe të drejtat e autorit, është
një parakusht për inovacion në një ekonomi. Të drejtat e pronësisë intelektuale janë të
hartuara për të krijuar stimuj për investimet në H & ZH duke i dhënë shpikësve të drejtat
ekskluzive për inovacionet e tyre për një periudhë të caktuar kohore (Williams, 2010).
Ligjet e Kosovës mbi patentën, markat tregtare dhe dizajnin industrial janë ndryshuar në
korrik të vitit 2011, me qëllim për ti bërë ato në përputhje me legjislacionin e BE. Një Bazë
e të dhënave për markë tregtare është krijuar, por nuk është ende funksionale. Në të njëjtën
kohë, digjitalizimi i të dhënave për më shumë se 10.000 aplikime u finalizua në maj. Në vitin
2010, 1.480 vendime për markat tregtare dhe 147 patenta janë marrë. Në vitin 2010, Zyra e
Pronësisë Industriale ka pranuar 550 aplikacione për markë tregtare, 85 aplikacione për
patentë dhe 4 aplikacione për dizajnët industriale. Ngarkesa e aplikacioneve mbetet shumë e
lartë, me 17.000 marka tregtare, 4000 dizajnë dhe 500 patenta të pazgjidhura. Procedurat janë
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të pafund pasi Zyra e Pronësisë Industriale ka ende mungesë stafi dhe ambientet e saj nuk
janë adekuate.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë (MTI) janë institucionet kryesore përgjegjëse për krijimin e një kornize të
politikave dhe një ambient të favorshëm për inovacion infrastruktura e inovacionit në Kosovë
në përgjithësi ka mungesë të pajisjeve dhe burimeve njerëzore për hulumtim dhe zhvillimin
(H & ZH), duke e përcjellur vite të neglizhencës ndaj aktiviteteve H & ZH në sistemin e lartë
arsimor në Kosovë. Mungesa e personave te kualifikuar për zhvillimin e inovacionit nga
kompanitë është nder problemet kryesore për zhvillim.
Dhe në fund nga gjithë ajo që ne studiuam lidhur me NVM-të në Kosovë mund t’i bëjmë disa
rekomandime të cilat mendojmë se do të ndikonin në reduktimin e këtyre barrierave për
kompanitë në Kosovë:
•

Rritja e Kapaciteteve Njerëzore – një sistem me efikas i edukimit te studenteve që kur
të hynë në tregun e punës te kenë çka te ofrojnë. Specializimi i njohurive të tyre dhe
jo njohuri gjeneralë të fushën e tyre, ofrimi i trajnimeve profesionale që ndihmojnë
punën e tyre.

•

Përkrahja Institucionale – Rregullimi i sistemit të pronësisë intelektuale, që
kompanitë të mund të mbrojnë idetë dhe inovacionet e tyre. Krijimi i një klime të
sigurte për tërheqjen e “Angel Investors” kompani qe investojnë në produkte dhe
shërbime inovative.

Krijimi i një ambienti të sigurte dhe të lirë për zhvillimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të
Mesme do të zhvillonte shumë Kosovën, pasi që këto te fundit janë punëdhënësit më të
mëdhenjtë jo në Kosovë por në çdo vend të botës, andaj duhet të ju kushtohet vëmendje dhe
jo të lihen mbas dore. Me zhvillimin e NVM Kosova do të përfitonte shumë, Kosovës nuk i
mungojnë ndërmarrës sepse siç pamë janë mbi 500 patente në vit që presin aprovim dhe
shqyrtim, Kosovës i mungon një ambient i sigurt dhe mbështetës për NVM-te.
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